











































































































































demanding to be carried. I usually left him with Cooch, and even though Cooch was probably 
drunk and also still a bastard for last night's prank, I went to knock on his caravan door. 
Only, as I stood there in front of the door, with my hand raised to knock, I got a 
horrible feeling. A churning­gut feeling, a raw­throat­burning­heart feeling. I had dreamed 
this last night. This moment, this body posture, this peeling paint, this everything. And the 
dream, now triggered, came tumbling back fully in my mind. In the dream, Cooch didn't 
answer and I opened the door. In the dream, I went in and Peanut tried to follow. In the 
dream, the floor of the caravan was awash with blood. In the dream, the wrecking yard 
wraiths had been in, and they'd finished off Old Cooch. 
I didn't want to knock. 
"Mimey?" Peanut said. 
I turned. "Go back to the car, okay? I'll come get you." 
He kicked a rock and sat down in the dirt, but didn't go back to the car. I told myself I 
was being a baby. I told myself dreams don't come true. I knocked hard. The door opened a 
crack, under the force of my knock. My breath got stuck in my throat. 
"Cooch?" I called in a baby voice that made me ache with embarrassment for myself. 
"Hey, Old Cooch," I tried again, manlier. "You there?" 
He was probably drunk, that was all. I pushed the door all the way in. 
Blood. Everywhere. 
I pushed the scream all the way back down; I pushed it so hard that it got stuck in my 
stomach. I wanted to run and never stop running, but Cooch was the only grown­up I had. I 
took a step inside, another, couldn't see his body. Peanut was suddenly there, at the door, 
calling to me. 
"No, Peanut!" I cried, turning to shoo him away from the caravan. My foot slid in the 
blood, I came crashing down on my elbows, face to face with Cooch's dead eyes. 
Peanut began to cry. I scrabbled to my feet. Cooch was under the table, head hanging 
by a flap. Something had torn out his throat. I launched myself towards Peanut, I didn't want 
him to see any of this. I tackled him to the ground outside the van—the sun shone hard, not 
scared of a thing. Peanut cried louder. I picked him up and took him back to our car. Popped 
the boot and got out clean, blood­free clothes for us. 
"Peanut," I said, as I pushed his little hands and elbows through the armholes of a 
fresh t­shirt, "we've got to go to the city. We've got to see the government people." 
"Gubberment," he echoed solemnly.
"Yeah, kid," I said. "It's not right for two little boys to be living here." 
We left the car behind and headed for the city. 
** 
Oh, yeah. The city. The big shiny pointing­to­the­sky city, all glittering with money and 
heartlessness. Everybody gliding from place to place in their fine clothes. Well, all except 
Peanut and me in bare feet and clothes last­year­too­small; both of us kind of crab­crawling 
because I had to chase Peanut as he followed his baby instincts into anything he'd never seen 
before, which was practically everything. I eventually had to pick him up and carry him, all 
achey­arms, through the hushed sliding doors of the government building. 
The aircon hit my skin like ice, and I immediately felt less of a savage. The whole 
place was white. White floor, white walls, white furniture. Like nobody ever felt anything 
here. Peanut found some empty forms to scribble on, and I filled one out too, to take up to the 
counter. 
Name: Jemima and Peanut 
Address: the silver Volvo next to tyre stack, city wrecking yard 
Next of kin: 
I scratched my head. A lady with white hair pulled back so tight it made her eyes tilt 
up at the corners came over. 
"Are you all right?" 
I turned. "Um... me and my brother have nobody to look after us, and I'm pretty sure 
something bad's going to happen." 
Her eyebrows lifted half a millimetre. "Where are your parents?" 
I shrugged. 
"Your guardian then?" 
"Aunty J's been looking after us. I don't know my parents. I only remember her." 
The woman indicated Peanut. "Then where did your brother come from?" 
"He just turned up one day." 
I heard the sliding doors open and close, quiet voices, people with manners and 
houses talking to each other. 
"And where is your Aunty J now?" the woman said. 
"She's in hospital for a while." 
She nodded. She could work with this. She reached for a phone. "I see, and which 
hospital?"
"Galloway." 
This time, she physically recoiled. "Galloway isn't a hospital." 
Right then Peanut came barrelling into me, nearly knocking me over. He held up a 
page of scribbles proudly. 
"Hey, that's great," I said, just like Aunty J would say to me when I drew a picture. 
The woman had beckoned over another worker, a tall man who watched over her 
shoulder. 
"How old is your brother?" she asked, punching keys on her computer. 
"He turned two in November." 
"I'll see if I can get him into an infant care facility right away. As for you, you might 
have to spend a week with a foster family, until we can transport you out to a farm home."
I shook my head. "Peanut and me, we're brothers. We've got to stay together." 
Her pupils contracted. "Forgive me, but you don't know your parents or his. You don't 
even look alike. I doubt that you are brothers." 
"Aunty J always said we were." 
She sighed, turned to the man next to her and said, under her breath, "Aunty J is in a 
prison for the criminally insane." 
I clutched Peanut, helpless. This wasn't part of the deal, us getting split up. The 
woman looked intently at her computer screen and said. "We can't get a case worker here to 
talk to you until tomorrow. As for tonight..." 
I thrust the form across at her, trying not to think about Old Cooch dead and roasting 
in his caravan. "I'll take care of Peanut. Our address is on here. We can manage one more 
night. Just make sure they come tomorrow, okay?" 
On the walk home, I held Peanut close against me as long as I could, but he got so 
heavy and I was horribly aware that I just had little­kid arms, little­kid brains. I didn't even 
know what "criminally insane" meant, at least not what the words meant together like that. 
Tonight we would sleep in the car, and I would make sure all the locks were locked and all 
the windows were wound up tight—don't think about Cooch, doing the same thing on his 
caravan—and it didn't matter if it got to thirty degrees I would sleep with Peanut in my arms. 
And I wouldn't let anybody, no wrecking­yard wraith no Gubberment case­worker, take him 
away from me. 
** 
Dreaming feels like being half­connected, feels like being lost in patterns pretending to be 
real things. In this dream, I wake up in the back of the old Volvo, and I look down and Peanut 
isn't in my arms. There's an old blanket instead, rolled up and empty. The driver's door is 
open and I think, it's all my fault because I couldn't drive. There is a trail of blood, thin and 
dark, over the door and awful spots of it on the dusty ground outside, and the sniffing, 
snuffling sound of something—not a dog, not a man, not anything natural to this world— 
just... 
There! 
I sat up with every nerve in my body alight. I looked down. Peanut, still in my arms. 
His eyes were closed but his eyeballs were moving around underneath; he was dreaming too. 
I listened into the dark, but heard nothing. 
Nothing. 
Nothing but—oh, shit—the dream. 
That was two hours ago. I'm pretty sure that it's about midnight now. All I have to do 
is stay awake until dawn because if I don't fall asleep, it can't happen, right? I can't wake up 
to find Peanut gone if I don't sleep in the first place. 
But I'm so tired. My eyelids are lined with lead. I'm weak. I'm just a kid, though I hate 
to admit it. I want to be big: big enough to survive the loss of Aunty Jemima, and big enough 
to live in a car, and big enough to stay awake all night, and big enough to protect Peanut. But 
I am a child. 
And dawn is so, so far away. 
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